














This  is  Africa.  The  headlines  in  recent  times
heralding  the  continent  as  the  last  frontier  have
ranged  from  “Africa  Rising”  (the  Economist;  Vijay
Mahajan) to “Lions on the move” (McKinsey) to “It’s
time for Africa “ (Ernst & Young). This is a welcome
change  from  the  pictures  of  starving  children,
images of disease and conflict and the stereotypical
jungle­like connotations that have been the enduring
image of Africa  to  the world.   The other side of  the
coin  has  finally  been  flipped;  Africa  is  home  to
poverty and prosperity  just  like any other continent.
Our problems should not negate our achievements,
BUT  neither  should  our  problems  be  swept  under
the mat in the vain assumption that the solutions are
embedded  in  the  emerging macro­  economic  growth  success  stories. Growth  and development
must trickle down at a steady pace to the micro level to be inclusive and sustainable and this can





the  prevailing  cry  is  leadership  –  Africans  must  spearhead  the  development  agenda,  leading




responsible,  equipped  leaders  across  all  sectors,  and  voila,  Africa  will  rise  to  achieve  her  full
potential.  Surely this is a fairly simple feasible solution; teaching ethics, civic responsibility, varied
skills  from  leading  teams  effectively  to  entrepreneurship  is  not  overly  complex  and  defines  the
leadership gap?
No, certainly not at LSE; endowed with a generous gift from Uganda­born alumnus Firoz Lalji and
his wife Najma, LSE has  launched a Programme  for African Leadership  (PfAL),  of which  I was
privileged  to  be  a  member  of  the  inaugural  class.    Mirrored  in  the  ethos  of  this  prestigious




us  in  our  first  class,  “Leadership  –  the  challenges  of  a  globalised  world.”  The  rationale  is
compelling:   How can  leaders even begin to  implement a vision of  inclusive development  if  they
fail to understand the complexity of development challenges their people face?
For  two­and­a­half  intense,  mind­blowing  weeks,  we  grappled  with  the  issues  critical  to
development from poverty and capabilities to health and education, from human rights and social





the  needs  of  our  society.  Necessity  is  the mother  of  invention,  as  the Greek  philosopher  Plato
once noted. Our LSE experience is more aptly described as a profound life­changing immersion.
The  theme of  the  programme  raises  the  classic  question  in  development: Why do nations  fail?
Why do nations succeed? A recent book, “Why Nations Fail”, by Acemoglu and Robinson notes
with  compelling  rationale and  illustrations,  the  role of  institutions  in  the development of  nations.
Nations  succeed,  according  to  the  authors,  when  institutions  are  inclusive  and  pluralistic  with
opportunities  for  the broader society. Nations  fail when  institutions are extractive with prosperity
reserved  for  the  political  and  economic  elite.  The  institutions  underpinning  success  include
constitutions,  democratic  elections,  property  rights,  the  rule  of  law,  ease  of  doing  business  and
competitive markets.  Leaders have  to  understand what  good  institutions are and how  to  create
them.
Our sense of responsibility and pride in our nation are some of the values that can propel us to do






make  a  difference  could  propel  us.  We  must  choose  to  make  a  difference  because  we  can,
because we must.




and deeper and broader  impact across  the continent.  I  care about what happens  in Sudan and









confident  than  ever  that  the  change  for  which  I  aspired  is  possible.  Why?  Firstly,  nothing
worthwhile is easy. Secondly, the power of one and the spirit of the collective – leadership in true
service –  is what will define the transformative force of Africa’s development: leaders defining and
building  enduring  institutions,  leaders  implementing  systems    and  abiding  by  the  rule  of  law,
leaders creating new  industries and spearheading  the growth of enterprises,  leaders advocating
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PfAL  serves  as  a  delightful  inspiration  that  every  year  individuals  somewhere  on  the  African
continent make the same choice that I made six years ago and define a path to change Africa. It is
individuals that make society and it is society that forms the fabric of our beloved continent.
Our future lies in an inclusive, purpose­driven society.
Of Africa I still dream…
